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Charles “Chuck" Mee  is born  into another period of war,  this Ɵme one of cold and  fear.   Born 
Charles L. Mee, Jr. in Evanston, IL on September 15, 1938, he grew up in a normal family with his middle 
sister Bets for a best friend.  He enjoyed football and was heartbroken when his father demanded he throw 

































































poet,  creaƟve‐genius‐writer.”    Then  returned home: “Suzi and  I were due  to drive  to  the country  that 
evening for the weekend. I arrived home to drive—drunk. Suzi and I and our three‐year‐old daughter in 









histories.   His most  famous, MeeƟng At  Potsdam,  aﬀorded him a  decent  life  oﬀ of  royalƟes while  he 





slowly  being  dismantled,  the  formal  dissoluƟon  having  yet  to  have  occurred  on  December  26,  1991.  












































grave.    Unlike  her  need  for  Electra  to  bring  the  libaƟons  for  the  grave  immediately,  Mee’s  Helen  is 
completely oblivious to the situaƟon at hand, even that she is the cause of it all, and instead goes into a 
beauty  product  explanaƟon.    “First  of  all,  I  cleanse my  skin with  products  that  cleanse  but  don't  dry, 
products that are natural…” (6).   AŌer leƫng the audience understand her secrets of beauty, she does 
have the face that launched a thousand ships aŌer all, she ﬁnally noƟces the bloody and broken Orestes 
and gets back on  topic.    She does not  get  to  the  libaƟons before one of Mee’s other major  inserƟon 
character groups comes in.   
  The soldiers are a group that does not exist in Euripides’s original script in the slightest.  They are 
a  new  chorus  brought  in  to  help  show  the  griƩy,  visceral  horrors  of war.    Euripides’s Orestes  is more 










































script.   However,  they are not  the most nurturing people  in  the world.   They occasionally  tend  to  the 
soldiers and Orestes, but they are usually seen playing cards and gossiping with each other or mocking the 
other  characters  for  their  wants,  such  as  Electra’s  pleas  that  Orestes  be  leŌ  alone  or  nonchalantly 
















manifestaƟon of Electra, although  it does not end well.   Throughout most of  this play,  if  there were a 
character that does not angle too far out of Euripides’ vision or manner, that would be our Ɵtle character, 
Orestes.   


















from death at  the hand of  the populace by any means necessary,  even  if  it means more murder.   He 
convinces Orestes  in both versions  to  stand up  to  the populace  in a  trial  and murder  “the nasƟest of 
women” as revenge strictly for not supporƟng them in the trial.  He is there at the end as well to be handed 
oﬀ to Electra by the “wisdom” of Apollo. 













and  Pylades  returning  and  sƟll  having  the  Chorus  there  and  shows  us  the  real  vulnerability  of  their 
situaƟon.   
  Moving  past  these  scenes,  there  lies  another  minor  change  between  the  two  versions:  the 
Phrygian slave.  Brought up previously when discussing Helen’s “demise”, the slave actually serves as some 
comic  relief  in  the Euripidean  tragedy.   He  comes  running  in,  singing his  lines,  speaking  sƟlted Greek, 



























































































Shepard’s True West  as  primary  ideas.    To my  surprise,  he  then asked  if  I  had any Charles Mee  I  had 
considered doing, since he knew how much I respected Mee’s work.  So I submiƩed WinterƟme, Iphegenia 
2.0, and Orestes 2.0 each for their own reasons. 
  WinterƟme  I  chose  because  it  was  easily  relatable  to  college‐aged  actors.    That  Charles Mee 
ﬁguraƟve language is in there and the characters have odd relaƟonships, but the basic idea of “love trumps 



























  Another  challenge  facing  the  producƟon  is  working  toward  a  cohesive  design  and  technical 
language.   Since the producƟon and script seem to transcend the world of “ancient Greece” when the 
original piece was wriƩen, I have decided to try and set it as close to modern day as possible.  The fact 
that,  at  this moment,  the modern Greek  people  are  strongly  rising  up  against  the  ruling  class  is  very 
intriguing to the structure of this play.  Although it is more a ﬁnancial crisis than the crisis that faces the 

























appear  in  the  original.    The  nurses  did  exist,  but  the  masculine  chorus  of  mentally,  physically,  and 
psychologically wounded soldiers did not.  While keeping both choruses in the realm of realism, it could 
be fun to play oﬀ their occasional outbursts as “fates” by making them a bit ethereal somehow.  I am not 
quite  sure  how,  parƟcularly  with  the  soldiers,  but  I  trust  Tony  (French,  costume  designer)  to  make 














other  physical  design  elements  and  highlight  and minimize  areas  and  characters  and manipulate  the 
















































thesis project.    I worry  that  it will wipe  some of  the  shine oﬀ  the  script,  the old adage of don’t work 
intensely on something you cherish and  love or you may grow to hate  it not only pertains to research 































































because  any  of  them  are  bad,  I  cast  them out  of  an  actually  large  casƟng  call  due  to  an  acƟng  class 
requirement, but because none of them are students I’ve worked with in the past.  And they all come from 












































session we had before break.   Sarah Chatelain did well, but  I discovered that something she did  in the 





































  Tapemouth Man  is  a  hard nut  to  crack  and  seems  to  be  for  Peter  too.   We  read  through  the 
monologues a couple more Ɵmes and since there’s not much blocking, we really dug into the meanings 
























































































































































running  the  Tapemouth Man’s  ﬁnal monologue  into  the Orestes/Electra  sadness  scene, was  centered 
around trying to get Pylades up to the level of his acƟng partners.  We spent a good bit of Ɵme discussing 
his acƟons again, making sure he understands what he playing in each scene, and what he wants from 







  Once  we  got  back  from  break  and  let  the  royals  go,  we  focused  on  the  soldiers  and  their 
monologues.  John’s killing monologue actually felt very vulnerable tonight.  It was well beated out and 
landed with everyone on stage.   We leŌ it alone and conƟnued on.   The rest of the rehearsal was just 







































































  Since  I  needed  to work  the  Pylades/Orestes/Electra  “cut  Helen’s  throat”  scene  last  night  but 
decided to give them the Ɵme oﬀ,  I decided to move that to tonight.    I need to work Aaron’s Pylades 
mainly.   There’s something about his intenƟons that seem oﬀ.  His acƟons he’s playing seem to be not 

















































































































































patching.    I’m  sending  him  a  shout  out  and  promising  we  will  take  immense  care  of  the  pieces  of 
equipment that we’re borrowing. 



























































































































  Being  that one of my major weaknesses as a director  is my ability  to be very cerebral 
and long‐winded about ideas, when I do character and script analysis I prefer to use a modified 
version of Frances Hodge’s breakdown in his book Play Directing: Analysis, Communication, and 











1.    The play  takes place  in  the political boundary of  the city of Argos.   Based on  the  fact  that 
Zeus, the Furies and Apollo are both mentioned/appear in the play, we are in some territory of 








3.    There  is  a  distinction  between  those who  are  royalty  and  those who  aren’t.   Orestes  and 
Electra claim the “house” that Helen and Menelaus are currently residing in.  Orestes demands a 
helicopter from Menelaus, insinuating Menelaus has power, be it economic or political.   Helen 
sums up the differences between  the have and have‐nots: “First of all,  I  cleanse my skin with 
products that cleanse but don't dry, products that are natural. I exfoliate my face once a week 






4.   Politically,  it’s a  time bomb ticking.   The house of Atreus  is  falling  to pieces.   Agamemnon, 
King of Argos, was slaughtered by his wife, Clytemnestra, when he returned from the War with 
Troy.  Clytemnestra took control of Argos with Agamemnon’s cousin, Aegisthus, and reigned for 




Prince  Orestes  and  Princess  Electra,  who  should  ascend  to  the  royal  realms,  are  instead 












































It  keeps us  constantly  aware  that  these  two  children are acting  against  forces  that  they have 














A. Mee  considers  this  a  collage  play,  so  a  lot  of  his  choices  of words  either  come  from 
books  (i.e.  Tapemouth  Man’s  speeches  from  The  Body  in  Pain:  The  Making  and 
Unmaking of  the World By Elaine Scarry or pieces of  John’s  slaughter  story  from John 
Wayne Gacy’s  biography,  or Nod’s monologue  from Bukowski’s Septuagenarian  Stew: 
Stories  &  Poems),  magazines  (i.e.  Helen’s  beauty  tip  monologues),  and,  of  course, 
Euripides’ original piece.  
B. “I don’t  know.”    “I don’t  remember.”  “It’s a nightmare  really.” Three phrases  that are 














D. The  “royals”,  in  particular  Orestes  and  Menelaus,  speak  in  what  Mee  calls  “archaic 







F. Depends  on  your  choice  between  main  character  “verse”  and  secondary  character 
prose.  Mee controls the pace and rhythm by use of line endings and specifically chosen 
punctuation not based  in English, but  instead as a pace and comprehension controller 






A. Titles  of  the  units.    Number  the  units  in  the  scene  or  play  and  give  a 
nominative phrase as a title for each unit  
B. Summary of  the action.    Summarize  the action of each unit by  following  the 


















































































































































































A.  Orestes  2.0  is  a  fairly  simple  title.    It  is,  in  essence,  Euripides  play  Orestes  modified  or 
upgraded  for  a  modern  audience.    Now  in  the  world  of  software  engineering,  where  this 
numbering  scheme  comes  from,  a  version  number  does  not  always  mean  improvement 
(Windows 5.1 or XP did  not  yield  great  improvements when upgraded  to 6.0 or Vista),  but  it 


























“…the  belief  that  if  one  disposes  of  a word,  one  disposes  of  all  the  dreadful  or  disagreeable 
things that have become attached to it.” (22) 
“And yet, one can commit murder and find the words to justify it. This is your sort of civilization, 







“The  arms  and  legs  that  are,  in  peacetime,  lent  out  to  the  state  for  a  few  seconds  and  then 
reclaimed may in war be permanently loaned in injured and lost limbs.” (33) 
“The record of  the war survives  in the bodies, both alive and buried, of  the people who were 

















“Uh,  primarily,  uh,  uh,  the,  uh,  the...primarily  the  question  is  does  man  have  the  power  to 
forgive himself. And he does.” (49) 



























Unit 1    Title    An Autopsy   
Touch     cold and dry   
    Taste    Sterilizing cleaner    
    Smell    Hospital   
    Hear    A slight murmur of onlookers   
    See    Mutilation   
  Mood Image  A scene from CSI: Argos  
    Tempo  Clinically staccato 
Unit 2    Title    Introducing Orestes 
Touch     clammy hands   
    Taste    6‐day old black coffee   
    Smell    stale cigarettes and fear 
    Hear    whimpering   
    See    An animal backed into a corner   
     





Unit 3    Title    A History of Violence     
Touch     metallic 
    Taste    blood   
    Smell    fruit and meat pies   
    Hear    Anguished screams   
    See    Small child against a sea of things beyond her control   
  Mood Image  A blood splattered genealogical chart   
    Tempo  Wavering in speed 
Unit 4    Title  Brief fantasia to forget   
Touch     Soft   
    Taste    Foreign, yet still nostalgic   
    Smell    Cologne you’ve smelled before   
    Hear    Faint, laughing children   
    See    A crackling fire   
  Mood Image  Meeting your lover secretly 
    Tempo  languid 
Unit 5    Title    Electra Vittoria!    
Touch     Overly firm   
    Taste    Gunpowder   
    Smell    The smell of the house of your youth   
    Hear    A stirring of strings   




    Tempo    Allegretto   
Unit 6 (SKIPPED)     
Unit 7    Title    A Daily Regimen   
Touch     Baby‐skin smooth   
    Taste    A nice jelly   
    Smell    A lovely cucumber‐melon lotion  
    Hear    The clink of silverware in a swank restaurant   
    See    Bright beam of sun in one small area   
  Mood Image  A woman sunning herself in a long beach chair 
    Tempo  Allegro ma non troppo 
Unit 8    Title    Elongated Murder   
Touch     Short, sharp shocks   
    Taste    Metal   
    Smell    Burning flesh   
    Hear    Screams   




Unit 9    Title    Ummm… A Favor?   
Touch     Awkwardly delicate   
    Taste    Orange juice after brushing your teeth   
    Smell    Slightly burning toast   
    Hear    Light gasps   
 78 
 
    See    Clouds covering a part of the sun   
  Mood Image  The moment before someone tells you your zipper’s down 
    Tempo  Stop‐start   
Unit 10 Title    Hermione, dear!     
Touch     Course cloth   
    Taste    Fabrics, cotton   
    Smell    Decomposing earth   
    Hear    A call with no response   
    See    plasticy shine   
  Mood Image  A throne room with a puppet king 
    Tempo  Andante 
Unit 11  Title    A Daily Regimen Redux   
Touch     Silk   
    Taste    Honey   
    Smell    Fragrant Roses   
    Hear    Giggling 
    See    The sun as it crosses the horizon   
  Mood Image  The sun smiling on us on final time 
    Tempo  Light and free 
Unit 12  Title    I’m glad THAT’S gone   
Touch     A whip   sting 
    Taste    Stale air of prison   
    Smell    Unfamiliar surroundings   
    Hear    Silence with occasional howls   
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    See    Nothing 
  Mood Image  Frighteningly nothing 
    Tempo  Presto 
Unit 13  Title    Do Not Disturb   
Touch     Slap   
    Taste    Sour   
    Smell    Sickness   
    Hear    Flies   
    See    Ghastly apparitions    
  Mood Image  A coma patient  
    Tempo  Gatheringly 
Unit 14  Title    You’re Awake!   
Touch     Tender   
    Taste    Sleep mouth   
    Smell    Home   
    Hear    Distant cries   




Touch     Repetitively harder and harder   
    Taste    Bitter   
    Smell    Car fumes   
    Hear    Great shrieking! 
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    See    Giant pillars of men     
  Mood Image  The walls are closing in 
    Tempo  Rapido 
Unit 16  Title    Are We Screwed?   
Touch     Cold, blankness  
    Taste    Salty   
    Smell    Tears   
    Hear    The screams of Clytemnestra   




Unit 17  Title    Let me… comfort you?   
Touch     Awkwardly gentle   
    Taste    slightly sweet   
    Smell    A light touch of cologne  
    Hear    Peaceful sighs   
    See    The light getting closer     
  Mood Image  Trying to comfort but using all the wrong words 
    Tempo  Serene 
Unit 18  Title    A call from beyond   
Touch    Static   
    Taste    ion‐charged air   
    Smell    fresh ozone   
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    Hear    a faint buzz   
    See    nothing      
Mood Image  An  old  ad  for  AT&T’s  “Reach  out  and  Touch  Someone” 
campaign 
    Tempo  clipped but flowing 
Unit 19  Title    Hey buddy.   
Touch     comforting   
    Taste    something full of emotional memory   
    Smell    your favorite dinner from childhood   
    Hear    deep, rich cello tones   
    See    child you winning something       
  Mood Image  Relaxing on a cruise 
    Tempo  relaxed 
Unit 20  Title    The Lite FM   
Touch     The rays of the sun   
    Taste    A coconut drink  
    Smell    Sea air   
    Hear    Seagulls   
    See    Sandy beaches     
Mood Image  A  gauze  covered  window with  the  light  breeze  tickling  at  the 
gauze 
    Tempo  Like the crashing of waves 
Unit 21  Title    A bulletin… The man, the legend!   
Touch     A gloved hand   
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    Taste    The faint taste of gunpowder   
    Smell    The faint smell of trenches   
    Hear    Uproarious crowds   
    See    Throngs of people     
  Mood Image  Ticker tape parades after WWII 
    Tempo  Upbeat, jaunty 
Unit 22  Title    War changes people   
Touch     syrupy and viscous   
    Taste    Iron   
    Smell    blood   
    Hear    faint cries   
    See    Blood‐stained hands     
  Mood Image  Small splatters of blood around a town’s perimeter   
    Tempo  Forced calm 
Unit 23  Title    My fellows   
Touch     Short, sharp shocks   
    Taste    bile   
    Smell    unbathed after 6 days Orestes   
    Hear    distant uprising  
    See    the gleam of pitchforks     
  Mood Image  Pitchforks gleaming over the wall 
    Tempo  Largo with an accelerando 




    Taste    6 days of sleep   
    Smell    Old Spice   
    Hear    A barking dog   
    See    Red     
  Mood Image  A parent sending a child to the corner 
    Tempo  Larghetto 
Unit 25  Title    The older generation   
Touch     wrinkly hands   
    Taste    vegetable beef   
    Smell    stale air 
    Hear    scolding   
    See    someone standing in a deep hole or floating above it     
  Mood Image  Grandpa harping on political correctness 
    Tempo  Staid  
Unit 26  Title    The worst for last   
Touch     A slap   
    Taste    bitter   
    Smell    sour   
    Hear    chastising   
    See    fire in the eyes     
  Mood Image  A general dressing down an inferior 
    Tempo  Poundingly moderato 
Unit 27  Title    Should I have said this before?   
Touch     prickly   
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    Taste    blood   
    Smell    sweat   
    Hear    your own pumping blood   
    See    fire   
Mood Image  Someone  standing  over  a  bloody  corpse  with  pride  at  the 
accomplishment. 
    Tempo  Throbbing 
Unit 28  Title     I STAND WITH ORESTES!... That’s good, right?   
Touch     fishy   
    Taste    victory with a bitter aftertaste 
    Smell    whatever YOU want to smell   
    Hear    the subjects’ adoration   
    See    greased back hair and a suit and a wry smile 
    Mood Image  politicians kissing babies 
    Tempo  regal    
Unit 29  Title    And… ninja vanish! 
Touch     the faintest fabric 
    Taste    exhaust fumes 
    Smell    fire embers 
    Hear    fast clacking getting softer 







    Taste    mud and dung 
    Smell    a latrine 
    Hear    mutters of discontent 





    Taste    slight static 
    Smell    nothing 
    Hear    crackles 





    Taste    fancy wines 
    Smell    fancy aftershave 
    Hear    foreign buskers 







    Taste    meat 
    Smell    determination 
    Hear    a soothing song 





    Taste    acetaminophen  
    Smell    a drifting fruity soap 
    Hear    a light breeze 





    Taste    salty kisses 
    Smell    chlorine 
    Hear    squishing 







    Taste    old paper 
    Smell    musty rooms 
    Hear    judge announcing a verdict 
    See    a lone orator 
  Mood Image  court proceedings 
    Tempo  pomp and circumstance 
Unit 37.N.1   Title    Classified love 
Touch     wallpaper 
    Taste    coffee 
    Smell    cigarette smoke 
    Hear    café crowd 
    See    gossip circle 
  Mood Image  women sitting outside having a confab 
    Tempo  allegro 
Unit 37.N.2   Title    “Masherbashun” 
Touch     deep and sweet 
    Taste    something acidic 
    Smell    sour 
    Hear    low moans 
    See    spots 
  Mood Image  A ruffled, messed up bed 
    Tempo  off‐tempo 




    Taste    sand 
    Smell    B.O. 
    Hear    screams 
    See    gun wielding paramilitaries  
  Mood Image  FARC militants 
    Tempo  Shots firing out of a gun 
Unit 37.O.1  Title    The surprise inside 
Touch     strong 
    Taste    bread and water 
    Smell    dust 
    Hear    banging gavel 
    See    judge robes 
  Mood Image  You on the witness stand 
    Tempo  reverent 
Unit 37.O.2  Title    Stand up defense! 
Touch     punches 
    Taste    alcohol 
    Smell    a dive bar 
    Hear    glasses tinkling 
    See    a darkened room 
  Mood Image  a comedian in a small club 
    Tempo  punchy 




    Taste    hairy coke 
    Smell    flat drink 
    Hear    life going on around  
    See    an argument out in the open 
  Mood Image  friends arguing at a park 
    Tempo  clipped 
Unit 38.N.1   Title    Break ‘em! 
Touch     warm touches 
    Taste    good kisses 
    Smell    after a good time in bed 
    Hear    soft moans 
    See    a seductive dance 
  Mood Image  a sunbeam breaking through the bedroom window 
    Tempo  hurried and then… slowed 
Unit  38.O.1   Title    This is my man friend! 
Touch     harsh pokes 
    Taste    acrid 
    Smell    pungent crowd 
    Hear    hushed crowd 
    See    a lone defender 
  Mood Image  the defense lawyer for the child molester 
    Tempo  languidly staccato 




    Taste    familiar flavors 
    Smell    antiquity 
    Hear    ancient strains of music 






    Taste    embalming fluid 
    Smell    bleach 
    Hear    loneliness 





    Taste    fear 
    Smell    blood 
    Hear    clanging of pitch forks 







    Taste    your strongest desire 
    Smell    your most admired thing 
    Hear    your most dulcetly enjoyed tone 





    Taste    dry mouth 
    Smell    urine and feces 
    Hear    sobbing 





    Taste    memories of a favorite, but only air remains 
    Smell    whatever can get through the runny nose of tears 
    Hear    muted songs of old 







    Taste    the skin of a loved one 
    Smell    your sibling or significant other 
    Hear    light strings 





    Taste    cake 
    Smell    autumn 
    Hear    your own inner dance music 





    Taste    dirt 
    Smell    freshly dug ground 
    Hear    a hateful eulogy 







    Taste    washing some of the earth out 
    Smell    returning 
    Hear    crowds of people 





    Taste    the most refreshing thing  
    Smell    bread 
    Hear    choir of angels 





    Taste    sour 
    Smell    sister’s cooking 
    Hear    a buzzing 







    Taste    anger 
    Smell    brimstone 
    Hear    the chorus of voices lightly speaking 





    Taste    nothing 
    Smell    fighting the smells out 
    Hear    all the voices 





    Taste    sweet and salty snacks 
    Smell    dinner cooking 
    Hear    dramatic chords 







    Taste    bitten tongues 
    Smell    Helen’s perfume disappearing 
    Hear    servants screaming and being threatened 





    Taste    injected medicine 
    Smell    breezes of Troy 
    Hear    the faintest of confused cries 





    Taste    fleshy 
    Smell    rancid 
    Hear    giggling 







    Taste    the fading of your lunch 
    Smell    the beginnings of a conflagration 
    Hear    things your never thought you would 





    Taste    your own saliva as it rises in your mouth 
    Smell    burning 
    Hear    police, helicopters, fires, yelling 





    Taste    ambrosia 
    Smell    heavenly scents 
    Hear    choirs of angels 







    Taste    another medicine 
    Smell    antiseptic again 
    Hear    the same questions  
    See    familiar nurses 
  Mood Image  a patient done with the rigmarole of healing  
    Tempo  morendo  
Unit 60  Title    Let’s dance the dance again   
Touch     pained 
    Taste    the war all over again 
    Smell    men huddled in a boat 
    Hear    screams of your fellow soldiers 

























































the  Tapemouth Man’s main modus  operandi  being  to  call  out  characters  on  their  choices  and  giving 
esoteric advice.  In a way, the Tapemouth Man is similar to a standard Greek chorus using metaphor and 






  Nod,  as played by  Jesse  Stephens, was  a wonderful  surprise.   He had a  charisma and natural 
aggressiveness that lent itself to Nod.  He was also one of my most green actors, but he threw himself in 



















































a  struggle  to get him  to  the grounded  rage  that  Tyndareus  finds himself  in,  but Robert  came  in guns 












































willing  to actually come  in  from the catwalks  in a makeshift deus ex machina, which  I  found out  later 
confused some of our audience because they did not know why this actor was coming in from the sky. 
  Based on  the amount of  time we had  constraining  the production’s mounting  amongst other 
things,  I  consider  the acting portion  to have been a  successful aspect of  the production.    There were 


















































almost  didn’t  have  microphones  due  to  lack  of  communication  with  the  film  department  when  we 
discussed that at the previous production meeting, so I stepped in at the last minute to get all that set up.  
The  idea of building a soundscape was also scrapped due to  lack of  time and preparation.   What was 
ultimately realized on the stage was not bad in the slightest, though, and he should be proud of what he 






  Looking  at  the  visual  elements  and  listening  to  the  aural  elements,  it  felt  like  a  cohesive 
production.  All the pieces came together and even with all the bumps previously discussed, I would like 
to  consider  this  production  a  pretty  rousing  success.    I,  being  a  pessimist when  it  comes  to my  own 
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